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Аннотация: Мақолада PISA халқаро баҳолаш тадқиқотида қўлланилган
топшириқларга ўхшаш топшириқлар ишлаб чиқишнинг муҳим жиҳатлари табиий
фанлар мисолида таҳлил қилинган. Топшириқлар ишлаб чиқишда табиий фанларга оид
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Аннотация: В статье анализируются важные аспекты разработки задач,
аналогичные тем, которые используются в международном оценочном исследовании PISA
на примере естественных наук. На основании анализа литературы установлено, что
использование естественнонаучных контекстов при разработке заданий имеет большое
значение для формирования базовых компетенций студентов.
Ключевые слова: естественные науки, задания, базовые знания, базовые базовые и
научные компетенции, обучение.
DEVELOPMENT OF TASKS SIMILAR TO THOSE CONTAINED IN THE
INTERNATIONAL PISA ASSESSMENT STUDY (THE EXAMPLE OF NATURAL
SCIENCES)
Matkarimov Akramjon
Independent Researcher at Andizhan State University
e-mail: akramjon14@list.ru Tel.:+99899 8161871
Annotation: The article analyzes important aspects of task development, similar to those
used in the international PISA assessment study using the example of natural sciences. Based on
the analysis of the literature, it was established that the use of natural science contexts in the
development of tasks is of great importance for the formation of basic competencies of students.
Key words: natural sciences, tasks, basic knowledge, basic and scientific competencies,
training
Топшириқлар ишлаб чиқишда ва ўқув жараёнида фойдаланишда аввал
баҳолаш тадқиқотидаги асосий таянч компетенцияларнинг тавсифига эътибор
қаратиш лозим. Мисол тариқасида PISA баҳолаш тадқиқоти тавсифига кўра, табиий
фанлар бўйича саводхонлик, «табиий фанларга оид билимларни амалда қўллай
олиш, табиий фанларнинг муаммоларни тушуниш, илмий манбалардан
фойдаланган ҳолда хулосалар ишлаб чиқиш, табиатга оид ва инсон омили билан
содир бўладиган табиатдаги ўзгаришлар бўйича қарорларни тушуниш» дея
тавсифланган. Агар ушбу тавсифни таҳлил қилсак, табиий фанларга оид
саводхонлик билвосита кундалик ҳаёт, жамиятдаги турли ижтимоий-иқтисодий ва
сиёсий масалаларга боғлиқ тарзда текширилмоқда. Ўқувчидан мустақил фикри,
мустақил қарор қабул қилиши ва ўз натижаларига баҳо бериши талаб этилмоқда.
Ўқувчиларни атроф оламни ўрганишга ишонч туйғуларини ҳосил қилиш,
табиатдаги жараён ва ҳодисаларни кузатиш, таҳлил қилиш, табиат ҳодисаларни
ўрганишда асбоблар, восита, услублардан тўғри фойдалана олиш, атамалар,
тушунчалар, қонуниятлар, катталикларни математик формулалар билан ифодалай
олиш, фан соҳасидаги эришилаётган ютуқлар, уларнинг амалиётдаги татбиқи
орқали ўқувчиларнинг илмий дунёқарашларини ривожлантириш, келажакда
инсониятни фан ва технологиялар ютуқларидан тўғри фойдаланишда фан ва
техника ижодкорларига ҳурмат билан қараш, маънавий ва маданий меросни асрабавайлаш умумбашарий маданият элементларини тарбиялашдан иборат.
Табиий йўналишдаги фанларда топшириқлар аксарият ҳолларда ўқув
машғулотларининг такрорлаш ва имтиҳон босқичларида ишлатилади [4, Б.10].
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Топшириқлар кўп ҳолларда асосан ўқувчиларни баҳолаш учун қўлланилади.
Баҳолаш эса ўқитувчи учун ўқувчиларни фаолликка ундовчи, рағбатлантирувчи
восита сифатида кўрилади. Шу билан бирга, Р.Дуит (R. Duit) [10, Б.85]
тадқиқотларида физика китобларидаги топшириқларни таҳлил қилиб чиққан ва
қуйидаги хулосага келган: «Физика дарслигидаги топшириқлар такрорланувчи
формал топшириқлардан иборат ва бу 90%ни ташкил этади. Кундалик ҳаётга оид
топшириқлар эса камдан кам ҳолатларда учрайди. Бундай топшириқлар одатда
ўқувчиларнинг кундалик ҳаётни кузатиши, ўқув машғулотларида ўрганаётган
билимлари билан боғлаши ва уларнинг муаммоларни ҳал қилиш компетенциясини
ривожланишига ёрдам беради. Ўқувчиларнинг топшириқларни ўзлари кўрган,
билган, амалда учрайдиган маълумотларга боғланса, уларда фаннинг муҳимлиги,
ўрганишга бўлган мотивациясини ошириб боради. Н.Шекер (H. Schecker) ва Ж.
Гердес (J. Gerdes) фикрича, «схемага солинган доимий такрорланувчи топшириқлар,
ўрганилган билимнинг чегараланган миқдорда қўллаш имкониятини беради [8,
Б.31]». Шунингдек, улар тадқиқотлари натижасида қуйидаги хулосани баён этади:
«Ўқувчилар топшириқларни ечишни ўрганишади, аммо муаммоларни ҳал этишни
эса камдан-кам ҳолда ўрганади». Юқорида қайд этилган фикрлардан келиб чиққан
ҳолда ўқув машғулотларида топшириқларнинг вазифаси ўқувчиларнинг муаммоли
вазиятларни ҳал қилишга бўлган муносабатларини ўзгаришни тақозо этади.
Кузатишлар шуни кўрсатадики, маълум топшириқни бажара олмаётган
ўқувчи намунавий топшириқлар ёрдамида ечишга ҳаракат қилади. Бу ҳолдаги
топшириқлар ўқув жараёнида, айниқса, математика дарсида формулалар устида
ишлаш ёки тенгламаларни ечишда ишланиши мумкин. Табиий йўналишдаги
фанларда эса топшириқлар кўпроқ маълумотларни қамраб олиши, мазкур кўп
миқдордаги маълумотлар ичидан зарурий маълумотларни ажратиб олиши ва
шундан тегишли формула ёрдамида топшириқни бажариш назарда тутилиши
керак бўлади. Бу эса ўқувчиларнинг мустақил изланиш кўникмасини
ривожлантиради. «Топшириқлар анъанасини» ривожланишига яна бир муҳим
омил
ўқувчиларнинг
мустақил
тушунтириб
бериш
кўникмаларини
ривожлантиришдан иборат [4, Б.10]. Топшириқларда ўқувчиларга тақдим
қилинадиган маълумотлар тайёр ҳолатда эмас, балки мустақил равишда қидириш,
такрорлаш ва бошқа топшириқлар билан таққослаш орқали маълумотлар топиши
назарда тутилиши керак. Топшириқлар ўқув жараёнининг давом этишига қараб
мураккаблашиб бориши лозим.
Х.Гуджонс (H. Gudjons) [30,Б.13] нинг фикрича, «мураккаб бўлиб борувчи
топшириқларни бажариш орқали билимлар янгидан тизимлашиб боради.
Амалиётда қўлланилишига оид топшириқларни бажариш орқали эса бошқа
билимлар билан мужассамлашиб таянч билимларга боғланиб боради». Шунингдек,
ўқитувчи янги мавзу тушунтириш, янги мавзуга оид топшириқларни бажаришда
ўқувчиларга мустақил топшириқ намуналаридан ечиш ва ўз ечимини тақдимот
қилиш имкониятини бериши лозим. Мазкур ҳолатда ўқитувчи ўқувчининг «ҳозирги
ҳолати» ва «потенциал ҳолатига» баҳо беради. Шу билан бир қаторда, мазкур
мавзуни тушунтиришда услубий жиҳатларига эътибор қаратади, ўқувчиларнинг
«ҳозирги ҳолатини» ҳисобга олган ҳолда мавзунинг энг муҳим қисмларини
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атрофлича тушунтиришга ҳаракат қилади [9, Б.11]. Топшириқлар ишлаб чиқишда
кам эътибор қаратиладиган муҳим жиҳатлардан бири йўл қўйилган хатолар билан
самарали ишлаш ҳисобланади. Хато ечимлар эса топшириқларни узлуксиз ва
давомий хатоларни ҳисобга олган ҳолда ечилишига асосий туртки бўлади.
Ўқувчиларнинг топшириқни ечишда хато қилишидан қўрқишга эмас, балки
хатолар орқали якуний тўғри ечимга келишга рағбатлантириш керак. П. Хеуслур ва
Г. Линд ўзининг илмий тадқиқотида «Кимки қандай хато келиб чиқишини билса,
тўғри ечим қандай бўлишини билади [4, Б.8]» дея мазкур ҳолатни баён этган.
Педагогик нуқтаи назардан хатолар йўқ қилиниши зарур бўлган ёки йўл қўйиб
бўлмас ечим сифатида қабул қилинмайди, балки хатолардан ва хато билан ўрганиш
мумкин, деб қараш керак [7, Б.21]. Фан дидактикаси нуқтаи назаридан эса хатолар
шу хатога мос келувчи топшириқлар асосида тушунтирилиши тавсия этилади.
Мисол учун, маълум гуруҳда ишланган ёки алоҳида ўқувчи ишлаган топшириқ
мақсадли равишда хато ишланиб, ўқув машғулотида мазкур хато ечим танқидий
нуқтаи назардан муҳокама қилинади. Ўқувчиларнинг хатоларни аниқлаш ва нима
учун хато эканлиги бўйича фикрларини шакллантириш ва тизимли ривожлантириб
бориш ўқитувчининг вазифаларидан биридир. Бу орқали ўқувчиларнинг танқидий
фикрлаш ва конструктив ечим топиш компетенциялари шаклланиб боради.
Топшириқлар ишлаб чиқиш ва ривожлантиришда кейинги йилларда кўп
ечимли топшириқлар ишлаб чиқишга алоҳида эътибор қаратилмокда. Табиий
фанларда топшириқларни ечиш бир ёки бир қанча қонуниятлар асосида
топшириққа ёндашишни кўзда тутади. Ўқувчиларнинг маълум бир топшириқ
бўйича чегараланган миқдордаги воситалар, ресурслар ёки маълумотлар мавжуд
бўлганда
муқобил
ечимлар
топиш
йўлларини
топиш
кўникмасини
шакллантирмайди.
Ўқувчиларнинг тор фикрлашга ва биргина ечим орқали
топшириқларни ечиш ва бошқа ечиш йўлларини қидирмасликка ундайди [4, Б.9].
Компетенциявий ёндашувли топшириқлар ўқувчиларнинг асосий таянч ва фанга
оид компетенцияларининг шаклланиши билан касбларга оид идентитетини
шаклланиши орасида ўзаро боғлиқлик мавжуд бўлиб, бу бир қатор тадқиқотларда
[6, Б.22] исботланган. Ўқувчилар топшириқлар бажариш орқали келгусида
эгалламоқчи бўлган касбига тегишли бўлган компетенцияларни ривожлантириб
боради. Топшириқлар орқали маълумотларни тизимли қидириш, мантиқий кетмакетликда топшириқни ечишни режалаштириш, режа асосида амалга ошириш, ўз
натижаларини баҳолаш ва такомиллаштириш учун янги маълумотлар устида
ишлаш каби тўлиқ фаолиятни амалга оширади. Бу эса ўқувчининг ўз фикрининг
ижобий ва салбий томонларини таҳлил қилиш, топшириқни чуқур ва кенг
қамровли ёндашиш орқали ечиш, ўз фикрини кучли томонларини далиллар орқали
исботлаш, ўз позициясини билдириш ва шунингдек, топшириқ ечимига бўлган
танқидий фикрларни қабул қилиш каби компетенцияларни ривожланишига катта
туртки бўлади. Бу компетенциялар касбий идентитет билан узвий алоқага эга ҳолда
ривожланади.
Математика фанига оид аксарият топшириқларда
маълум формула
ёрдамида топшириқни ечиш тушунилади. Табиий йўналишдаги фанларда бу каби
топшириқлардан камроқ фойдаланиш тавсия этилади. Бундай топшириқлар
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ўқувчиларда топшириқ мазмунини тушунишдан кўра, кўпроқ мазмунга боғламаган
ҳолда ечим топишга ундайди [5, Б.23]. Табиий йўналишдаги фанларга оид
топшириқларда топшириқ бирор қонуният ёки тамойилга асосланиши ва бунинг
амалда қўлланилиши топшириқ ечимида акс этиши керак [4, Б.8]. Мисол
тариқасида энергияни сақланиши қонуни маятник ёки кийшиқ юзадан бочкани
юмалаши мисолига боғланса, топшириқ чуқур ёндашилган топшириққа мисол
бўлади ва ўқувчидан ўз шахсий тажрибаларига ва тасаввур қилган ҳолда
топшириқни тизимли ечишга ундайди. Бу каби топшириқлар, шунингдек,
ўқувчиларнинг мотивацияси ва қизиқишини оширади, топшириқнинг мазмунмоҳиятини тушунишига туртки беради, табиий йўналишдаги фанларга бўлган
шахсий қизиқишини ошириб боради. П. Хеуслур ва Г.Линдлар ўқувчиларнинг
табиий йўналишдаги фанларга бўлган қизиқишларида топшириқ контекстлари
муҳимлиги таъкидланган ва қуйидаги контекстлар педагогик нуқтаи назардан тавсия
этилган.

1-расм. П. Хеуслур ва Г.Линд томонидан табиий фанлар бўйича топшириқлар ишлаб
чиқишда танланадиган контекстлар
Хулоса ўрнида шуни таъкидлаш лозимки, юқорида санаб ўтилган контекстлар
чуқур ёндашилган ҳолда топшириқларга татбиқ этилса, табиий йуналишдаги
фанларнинг асосини ўрганишга имкон беради. Топшириқлар ишлаб чиқишда яна
бир тамойилларидан бири топшириқлар ўтилган мавзуларга боғлиқ бўлиши керак.
Педагогика ва психология фанларида «Scaffolding» тушунчаси мавжуд бўлиб,
топшириқлар ўқувчининг «ҳозирги ҳолати»ни ҳисобга олинган ҳолда «потенциал
ҳолати»га етказиши тушунилади. Таниқли рус педагоги Выготский эса мазкур
тушунчани «ривожланишнинг кейинги зонаси» [10, Б.20 ] деб таърифлаган.
Топшириқлар аввал ўтилган дарслар билан вертикал боғлиқликка эга бўлиши,
уларни аввало такрорлаши ва
мустаҳкамлаши керак. Шунингдек, ушбу
топшириқлар горизонтал равишда турдош фанлар, кундалик ва касбий ҳаёт билан
ҳам боғлиқликни ҳам акс эттириши керак.
Фойдаланилган адабиётлар руйхати
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ТАБИИЙ ФАНЛАРДА ФАНЛАРАРО БОҒЛИҚНИ ЎРГАНИШДА МАТЕМАТИК
МОДЕЛЛАШТИРИШНИ ҚЎЛЛАШ.
Нормуродов Чори Бегалиевич. Термиз давлат университети физика-математика
фанлари доктори.
Менглиев Ислом Абдумуратович. Термиз давлат университети таняч докторанти.
Аннотация: Мақолада олий таълимда табиий фанларни ўрганишда фанлараро
боғлиқни математик моделлаштириш асосида ташкил этишнинг илмий ва амалий
аҳамияти очиб берилган. Математик моделлаштириш кўпгина табиий фанларнинг
методологик асоси эканлиги таҳлил қилинган. Табиий фанларда мавжуд масалаларни
тўлақонли таҳлил қилишда математик моделларни қўллаш зарурияти илмий жиҳатдан
асосланган.
Калит сўзлар: объект, модел, алгоритм, дастур, математик моделлаштириш,
ҳисоблаш эксперименти, фанлараро боғлиқлик, башорат, бир ва кўп қадамли методлар.
ИCПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ В ИЗУЧЕНИЕ
СВЯЗЕЙ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ УСТЕСТВЕННЫХ НАУК.
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